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ABSTRAKT
Ky punim diplome synon të trajtojë vështirësitë që shfaqen në definimin e vijës së hollë ndërmjet
“lirisë së shprehjes” dhe “gjuhës së urrejtjes”, problemin e stereotipave dhe ndikimit që ushtrojnë
ato duke qenë shpesh edhe pjesë e ligjërimit të përditshëm. Duke u fokusuar në Kosovë, punimi
synoj të kuptoj tri aspekte të tregut mediatik online, veçmas funksionimit të mediave online në
kohë të zgjedhjeve me theks të vecantë për të kuptuar gjuhën e urrejtjes që eventualisht mund të
zhvillohet. Së pari, punimi synon të kuptoj ndikimin që ushtron media e re në procesin e
përcaktimit të kësaj ndarjeje, krijimin e hapësirës për nxitjen e kësaj gjuhe nëpërmjet mos
kontrollit të duhur dhe hapjes së interaktivitetit me lexuesin, si dhe lehtësinë që sot ofron media
sociale duke mos pasur kurrfarë kostoje. Së dyti, punimi analizon nga afër në mënyrë kritike cilat
janë rastet e gjuhës së urrejtjes, cila kategori shoqërore është më e ekspozuar dhe ndaj cilëve
grupe ushtrohet gjuhë e urrejtjes dhe nga kush. Së treti, punimi duke u fokusuar në analizimin e
përmbajtjes së dy portaleve online në Kosovë, Telegrafi dhe Gazeta Blic, shikon mundësinë të
analizoj kornizën ligjore dhe kodin e sjelljes deri në ç’masë lejohet gjuha e urrejtjes dhe cilat
janë mekanizmat ndëshkues ose jo.

II

MIRËNJOHJE

Kjo mirënjohje ka për qëllim të falenderojë të gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë
në suksesin tim.
Të qënurit studentë në Kolegjin UBT më ka motivuar mjaft që të angazhohem maksimalisht gjatë
kohës së studimeve, e bindur se ardhmja ime profesionale do të jetë më e mirë. Programi “Media
dhe Komunikim” më ka pëlqyer gjithmonë pasi në të gjen një sërë elementësh të cilët, më kanë
plotësuar në karrierën time. Profesorët e këtij kolegji me përkushtimin e tyre me kanë bërë më të
lehtë, për ta kuptuar këtë profil të fushës.
Falemnderimi im i veçantë u dediokohet gjithë profesorëve që kanë ligjëruar këto tri vite
duke na mësuar vazhdimisht gjëra te reja dhe interesante, posaçërisht Prof. Bashmir Xhemaj
i cili nuk është kursyer aspak, gjithmonë ka qenë i gatshëm për të më ndihmuar sidomos
gjatë kohës së finalizimit të temës së diplomës.
Një falenderim i veçantë shkon edhe për familjen time dhe të gjith rrethin familjar.
Përfundimi i këtij tre vjeçari do të më ndihmojë që të kem një perspektivë për një karrierë të
suksesshme mediatike.

Ju faleminderit!

Edita Bujupaj, Janar, 2018
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FJALORI I TERMAVE
Mediat - janë mjete të komunikimit masiv drejtuar turmave, ndryshe "aparatë" që organizojnë
proceset e prodhimit dhe të shpërndarjes së njoftimit (informacionit) dhe atë të imagjinatës.
Gjuha e urrejtjes - përfshin të gjitha format e shprehjes me të cilat përhapet, nxitet, promovohet
ose arsyetohet urrejtja racore, ksenofobia, antisemitizmi ose format tjera të urrejtjes së bazuar
mbi jotolerancën, duke përfshirë këtu dhe: jotolerancën e shprehur në formë të nacionalizmit
agresiv dhe etnocentrizmit, diskriminimit dhe armiqësisë ndaj pakicave, migrantëve dhe
personave me origjinë imigrante.
BE – Bashkimi Europian;
DUDNJ - Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
KEDNJ - Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
GJEDNJ - Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut;
KPM – Komisioni i Pavarur për Media;
OSBE (OSCE) - Organization For Security And Co-operation In Europe;
Shpifja - nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pavërtetë të cilën publikuesi e din ose
është dashur ta dijë se fakti dhe deklarata është e pavërtetë, kuptimi i së cilës dëmton
reputacionin e një personi tjetër.
Publikimi - nënkupton përhapjen e shprehjes me shkrim ose gojarisht, përmes mediave të
shkruara ose transmetuese apo përmes mjeteve tjera, shprehje të cilën e ka lexuar ose dëgjuar së
paku një person i tretë.
Redaktor - nënkupton personin e emëruar nga botuesi i cili është përgjegjës për ushtrimin e
kontrollit mbi përmbajtjen e publikimit.
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1. HYRJE
Shpejtësia dhe ritmi i zhvillimit të mediave online në Kosovë ka qenë i lidhur ngushtë me ritmet
dhe shpejtësinë e zhvillimit të teknologjisë së internetit, si dhe me evoluimin ekonomik dhe socialkulturor të vendit. Mediat online janë një realitet i pamohueshëm aktualisht dhe krahas risive
pozitive që kanë sjell në panoramën e tregut mediatik apo të industrisë së medias në Kosovë, janë
shoqëruar dhe me disa problematika. Vetë natyra e këtyre portaleve informative apo blogjeve të
ndryshme të gazetarëve, të cilat vrapojnë drejt lajmit të minutës së fundit, të nxitura dhe nga
konkurrenca e madhe e ideve në ëeb kanë një raport disi të vështirë me besueshmërinë dhe
saktësinë, në lidhje me informacionin që publikojnë.
Ndonëse terminologjia e studimit në fushën e mediave dixhitale është ende në zhvillim, është e
rëndësishme të qartësojmë se në rastin e portaleve informative në internet, kemi të bëjmë me dy
kategori kryesore. Studiuesi i mediave dixhitale Rrapo Zguri i ndan ato në ëebsajtet e mediave
tradicionale (shtyp, radio, televizion), kurse në grupin e dytë hyjnë ëebsajtet individuale, të
quajtura ndryshe edhe “digital native media”, të cilat janë krijime origjinale ëebi që nuk kanë
lidhje me ndonjë media tradicionale (Rr.Zguri, 2014).
Në kushtet e sotme, duke u ballafaquar me dilemat e vjetra por edhe me të rejat, gazetarët dhe
punonjësit mediatik në përgjithësi duhet të jenë kozistentë gjatë zbatimit të standardeve etike dhe
profesionale, në veçanti në mjedisin qëështë nën ndikimin revolucionar të teknologjive të reja.
Një nga mënyrat është përmes përdorimit të vetë-rregullimit, i cili ka ndikim të drejtpërdrejt mbi
larine e informimit: “mediat janë një mekanizëm i shkëlqyer me anë të të cilit qytetarët kërkojnë
përgjegjësi ndaj opinionit dhe individëve. Megjithatë, mediat duhet që edhe vetë të jenë të
përgjegjshëm nëse dëshirojnë ta mbajnë rolin e rojtarit në raport me pushtetin dhe pushtetarët
tjerë, dhe mu vetë-rregullimi paraqet atë funksion dhe rol qendror, duke e nxitur në të njëjtën kohë
edhe përgjegjësinë mediatike ndaj publikut dhe duke e përforcuar cilësinë e medias përmes
mekanizmave vullnetarë, të cilët profesionistët mediatik i ndjekin” (J.Karklinsh, 2001).
Me qëllim që të ndërmerren veprime edukative kundër situatave të ndryshme, ideja e këtij punimi
është të bëhet dallimi terminologjik dhe juridik ndërmjet lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes,
si dhe të bëhet dallimi me konceptet e tjera të përafërta, siç është shpifja dhe ofendimi. Të gjitha të
dhënat në punim do të prezantohen përmes legjislacionit vendas, por edhe përmes praktikës së
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Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Këto sqarime duhet të kontribuojnë në identifikimin,
izolimin dhe gjykimin e antonimeve të shprehjes së lirë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Mediat online (Portalet)
Në shoqëritë e sotme moderne, aksesi në internet po artikulohet dhe po sanksionohet jo thjeshtë si
një shërbim i domosdoshëm por si pjesë e të drejtave themelore të njeriut ose e të drejtës së lirisë
së shprehjes dhe të informimit. Një pjesë e vendeve të BE-së e kanë përfshirë tashmë këtë të drejtë
në legjislacionin përkatës. Aksesi në internet po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një premisë
themelore e jetës humane. Dixhitalizimi i shumë prej aktiviteteve të përditshme dhe kryerja e mjaft
shërbimeve të domosdoshme përmes internetit, e kanë kthyer këtë medium në një komponent
ekzistencial, mungesa e të cilit do të shkaktonte një boshllëk dramatik dhe të paimagjinueshëm për
veprimtarinë njerëzore. “Përveç plotësimit të nevojave të njeriut për komunikim të shpejtë dhe
modern si dhe përdorimit gjithnjë e më të madh në punën e përditshme, interneti paraqitet edhe si
një hipodrom i pamatë i fjalës së lirë. Tek interneti liria e shprehjes ka gjetur një infrastrukturë
teknologjike që i shumëfishon hapësirën dhe kapacitetet e kësaj të drejte” (Instituti Shqiptar i
Medias, 2014). Ka edhe shumë përkufizime të tjera të autorëve të ndryshëm për mediat sociale apo
mediat online informative. “Mediat online, në përgjithësi interneti është një paltformë e pakufizuar
për informacione dhe për shpërndarje të të dhënave. Megjithatë, është një meknizëm i shpërndarjes
me kosto të ulët dhe me shpejtësi të lartë që lehtëson përhapjen e gjuhës së urrejtes duke përfshirë
kërcnime të dhunshme dhe virtuare” (Amos dhe Elizabeth, 2017).
Duke qenë se audienca është aseti më i madh i mediave online, qasja ndaj kërkesave të tyre ka
nevojë të shikohet me prioritet. Këto media kanë një problem të theksuar përsa i përket nivelit të
madh të informacionit që qarkullon dhe shpërndarjes së tij. Një individ që kërkon të informohet
nëpërmjet mediave online mund të ndjekë vetëm disa prej tyre duke e patur të pamundur të ketë
akses në të gjithë informacionin që qarkullon në rrjet.
Nga ana tjetër zhvillimi i tregut të mediave numerike nuk ka ardhur paralelisht me përparimin
profesional të gazetarëve dhe reporterëve. Tendenca për të bërë gazetari pa gazetarë, është sa
sfiduese aq edhe e rrezikshme për cilësinë e informimit të audiencave. Në rrjet informacioni ka
rrezik të kthehet në informacion “klanor” pasi individët aktivë apo burimet e informacionit shpesh
herë kanë problemin e mos njohjes dhe interesit të ngushtë personal apo të grupit që përfaqëson.
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Gazetari qoftë ky në mediat klasike apo ato online, ka një rol të pazëvëndësueshëm, pasi ai shërben
si një profesionist që analizon në mënyrë kritike informacionin duke mos mbetur thjesht në rolin e
përdoruesit të teknologjisë. Ai seleksionon, relativizon, kritikon analizon pa u bërë në asnjë rast
thjesht një aktor që bën vetëm paraqitjen e të dhënave bruto (Fuga, 2013). Treguesit janë se mediat
në rrjet nuk po i jep rëndësi këtij tipi gazetari profesionist që do të rriste cilësinë e informimit.
Kudo nëpër botë, gazetat e shkruara kanë aplikuar
një version në internet, duke u përpjekur të mos
humbin hapin gjatë krijimit të tregut të mediave
elektronike. Ka pasur vazhdimisht raporte se fitimet
nga edicionet online kanë qenë më të shumta sesa
prej edicioneve të shkruara. Kjo i ka shtyrë drejtuesit
e kompanive që gjithnjë e më e më shumë të
investojnë në variantin e tyre elektronik. Kështu, lajm në botë nuk është më hapja e një gazete të
re, por mbyllja e një gazete të vjetër. Zhvillimi i shtypit online, dhe i marketingut online, i ka
mbyllur gazetat që kanë mbijetuar për më shumë se 140 vite. Fat të tillë kishin: “Tucson Citizen”
(1870 – 16 maj 2009, tirazhi i numrit të fundit: 17.000), “Rocky Mountain News” (1859 – 27
shkurt 2009, me tirazh deri në 704.806 kopje), “The Baltimore Examiner” (2006 – 15 shkurt 2009,
me tirazh deri në 236.000 kopje në ditë “King County Journal” (2002 – 21 janar 2007), “The
Halifax Daily News” (1974 – shkurt 2008),4.112), “The San JuanStar” (1959 – 29 gusht 2008),
“The Honolulu Advertiser” (1856 – 6 qershor 2010, me tirazh deri në 160.000) (Telegrafi, 2013).
2.1 Liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes
Liria e shprehjes si e drejtë, në fakt, buron nga ideja e barazisë të të drejtave dhe lirive të të gjithë
njerëzve. Kjo e drejtë ka një historik të gjatë pesëshekullor filozofik-etik dhe juridiko-politik
(Kushtetuta e SHBA, 1791). Historia e kësaj lirie korrespondon me historinë e demokracisë në
Evropë dhe Amerikën Veriore dhe luftën për lirinë e shtypit, përkatësisht lirinë e mediave. Sa i
përket shekullit të XX, afirmimi dhe rëndësia dramatike e lirisë së shprehjes veçanërisht është
potencuar pas traumave të mëdha shoqërore. Kurse autori i njohur për demokracinë, John Stuart
Mill (1869) që udhëtoi nga Franca drejt Amerikës për ta shkruar më vonë librin e mirënjohur
“Cfarë është Demokracia” thotë se “Liria e shprehjes na mbron nga pushteti i korruptuar dhe
tirania. Kjo liri është një nga garancitë themelore për shoqëri të hapur dhe pluraliste.”
4

Me kalimin e viteve dhe zhbërjen e disa ideologjive të kohës pas rënies së Murit të Berlinit pritjet
kryesore ishin të sigurohej liria e shprehjes dhe informimit, sigurimi i konkurrencës, pluralizmit
dhe ekonomisë së tregut, gëzimi i të drejtave të njeriut si dhe individualiteti. Por, liria e shprehjes,
si e drejtë, u radikalizua në të gjitha aspektet e saj, veçanërisht në vendet e Evropës Juglindore.
Fjalimet e drejtpërdrejta politike, demonstratat, pamfletet, intervistat e lira, artikujt analitik i
okupuan mediat, ndërsa komunikimi i lirë ndërmjet pushtetit dhe qytetarëve duhej të vendosej si
parim themelor i egalitetit demokratik (E. Mihajllova, J. Baçovska, T. Shekerxhiev, 2013). Në
dokumentin ndërkombëtar DUDNJ neni 19 dhe KEDNJ neni 10 të cilat në fakt i vendosin themelet
e kësaj të drejte, arrihet në konkluzionin se liria e shprehjes është e drejtë themelore civile dhe
politike. Kjo e drejtë është kualifikuar si e drejtë kornizë. Lëvizë nga liria e mendimit dhe liria e
shprehjes individuale të mendimit, deri te liria institucionale e mediave.
Gjatë shqyrtimit të rasteve të kufizimit të lirisë së shprehjes mund të identifikohen raste kur një
shprehje e caktuar mund t’u shkaktojë dëm qëllimeve të cilat janë të mbrojtura në mënyrë
legjitime. Ky mekanizëm mundëson që të mos abuzohet liria e shprehjes dhe të mos orientohet
drejt të kundërtës së plotë të kësaj lirie, siç është gjuha e urrejtjes e cila është abuzimi më serioz i
mundësisë së shprehjes. Gjuha e urrejtjes hap probleme të pakëndshme dhe komplekse për
shoqëritë bashkëkohore, të cilat i janë përkushtuar respektit dhe kultivimit të pluralizmit kulturor
dhe tolerancës. Debatet rreth gjuhës së urrejtjes sot, gjithnjë e më shumë, janë edhe reaksione të
diskutimeve aktuale rreth migracionit në rritje, përkushtimit ndaj pluralizmit dhe respektimit të
diversiteteve në demokracitë bashkëkohore kushtetuese.
Gjuha e urrejtjes nënkupton manifestim të urrejtjes ndaj një grupi të caktuar. Ajo përdoret që të
ofendohet një person për shkak të përkatësisë racore, etnike, religjioze ose një grup tjetër të cilit i
takon ai person. Mbi të gjitha, synon të manifestohet ndaj dikujt me mendimet e të cilit nuk
pajtohesh. Gjuha e këtillë në përgjithësi tenton ta gjykojë ose ta degjenerojë individin ose grupin
ose të manifestojë mllef, urrejtje, dhunë ose përbuzje ndaj tyre. Ajo bart porosi për inferioritetin e
anëtarëve të grupit në fjalë dhe gjykon, përçmon dhe është përplot me urrejtje.
Nga debatet e ekspertëve dhe nga propozimet e shumta, mund të nxjerrim një përkufizim i cili,
para së gjithash, do të jetë kësisoj: “Gjuha e urrejtjes është një lloj i të shprehurit e cila është
disejnuar që të promovojë urrejtje në bazë të racës, religjionit, përkatësisë etnike, origjinës
kombëtare, gjinisë, orientimit seksual, prejardhjes klasore/sociale, pengesave trupore ose
5

mendore.” Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në praktikën e vet zhvilloi disa elemente të
gjuhës së urrejtjes: qëllimin, përmbajtjen, përkatësisht kontekstin e të shprehurit dhe pasojën e
ndaluar (M.L.Trajkovska, 2012).
Gjuha e urrejtjes shkakton dëm të madh si ndaj një individi konkret, përkatësisht grupi të cilit i
adresohet, ashtu edhe ndaj shoqërisë në tërësi. Gjuha e urrejtjes shkakton dhimbje emocionale dhe
psikike tek viktimat, ndikon mbi mobilizimin shoqëror dhe prosperitetin gjatë punës: përgjigjet
psikike të këtyre sulmeve verbale përbëhen nga ndjenja e përçmimit, izolimit, urrejtjes së vetvetes
dhe dyshimit ndaj vetvetes. Personi i afektuar mund të reagojë duke e kërkuar shpëtimin në alkool,
drogë ose në lloje të tjera të sjelljes antisociale. Sipas një grupi autorësh, Mihajllova, Baçovska dhe
Shekerxhiev (2013) “Gjuha e urrejtjes ka ndikim të dëmshëm mbi rendin dhe sigurinë shoqërore
dhe mbi kualitetin e jetës së shoqërisë: duke i bërë anëtarët e komunitetit të viktimizuar si
frikacakë, të hidhëruar dhe të dyshimtë ndaj grupeve të tjera dhe ndaj strukturës së fuqisë e cila do
të duhet t’i mbronte – kjo gjuhë ka kapacitet në mënyrë serioze ta dëmtojë strukturën shoqërore
dhe t’i ndajë komunitetet”.
“Gjuha e urrejtjes është një fjalim abuziv ose kërcënues ose shkrim që shpreh paragjykime ndaj
një grupi të caktuar, veçanërisht në bazë të racës, fesë ose orientimit seksual” (Oxford Living
Dictionaries, 2017). Një nocion edhe më të zgjeruar për gjuhën e urrejtjes e kanë grupi i autorëve
Mihajllova, Baçovska dhe Shekerxhiev (2013) sipas të cilëve, gjuha e urrejtjes nënkupton
manifestim të urrejtjes ndaj një grupi të caktuar. Ajo përdoret që të ofendohet një person për shkak
të përkatësisë racore, etnike, religjioze ose një grup tjetër të cilit i takon ai person. Gjuha e këtillë
në përgjithësi tenton ta gjykojë ose ta degjenerojë individin ose grupin ose të manifestojë mllef,
urrejtje, dhunë ose përbuzje ndaj tyre. Përkufizimi i gjuhës së urrejtjes në mënyrë implicite është
përcaktuar në Rekomandimin nr. R (97)20 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për
“gjuhën e urrejtjes” nga viti 1997. Në Shtojcën e Rekomandimit theksohet se nocioni “gjuha e
urrejtjes” duhet të kuptohet si një nocion i cili i përfshin të gjitha format e të shprehurit me të cilat
përhapet, nxitet, promovohet ose arsyetohet urrejtja racore, ksenofobia, antisemitizmi ose forma të
tjera të urrejtjes, të bazuara mbi mostolerancë, përfshirë edhe: mostolerancën e shprehur në formë
të nacionalizmit dhe etnocentrizmit agresiv, diskriminimin dhe armiqësinë ndaj minoriteteve,
migrantëve dhe personave me origjinë imigrante (Komiteti i Këshillit të Ministrave të Këshillit të
Evropës, 1997).
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Më saktësisht, gjuha e urrejtjes si koncept ka të bëjë me një spektër të të folurit negativ, duke u
shtrirë nga gjuha e cila shpreh, nxitë, thërret ose promovon urrejtje, deri në fjalë dhe epitete
ofenduese.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Mediat online (portalet) kanë krijuar dhe një treg shtesë për gazetarët apo reporterët e rinj, të cilët
tashmë përbëjnë një komunitet të rëndësishëm. Ndonëse para pak vitesh të qenit gazetar lidhej
vetëm me punën në një televizion, gazetë apo radio, tashmë kemi një numër të madh reporterësh të
angazhuar me kohë të plotë apo të pjesshme vetëm në mediat online. Nga ky realitet i ri lind dhe
nevoja për të studiuar në lidhje me natyrën e mediave online, informacioneve që ato publikojnë
dhe verifikueshmërinë e lajmeve që priren më parë të publikohen se sa të kalojnë filtrat e
konfirmimit. Mbi të gjitha synohet të kuptohet kur ka gjuhë të urrejtjes, si klasifikohet, ndaj kujt
dhe për cfarë motivesh ushtrohet ajo. Në rast se ka gjuhë të urrejtjes, cila është infrastruktura
ligjore dhe kodi etik që rregullon këtë fushë.
Ky studim synon pikërisht të kërkojë përgjigje, lidhur me pyetjet që shtrohen rreth modeleve të
mësipërme. Gjithashtu ky studim ka marrë si rast studimi dy portale të rëndësishme në Kosovë, ka
monituar për një javë artikujt në kohë zgjedhjesh për të kuptuar veçmas nëse kjo gjuhë
diskriminuese aplikohet në kohë zgjdhjesh ndaj grupeve të caktuara politike apo jo.
Disa çështje tjera të cilat do të analizohen janë:
A ka liri të shprehjes dhe gjuhë të urrejtjes në mediat online në Kosovë, duke u fokusuar veçmas
në monitorimin e dy portaleve gjatë kohës së zgjedhjeve?
Cilat janë masat që mediat përdorin për t’i siguruar këto dy dukuri?
Sa larg mund të shkojnë përfaqësuesit për lirinë e mediave, me masa kufizuese kundër gjuhës së
urrejtjes, pa i shkelur të drejtat themelore të njerëzve dhe cila është infrastruktura ligjore që e
rregullon këtë?
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur gjatë përgatitjes së këtij punimi përfshin analizë të dokumenteve,
kornizave etike, rregullativave, opinioneve dhe vendimeve, analizave të të dhënave sekondare, por
edhe të burimeve të tjera shtesë që kanë të bëjnë me temën e hulumtimit. Mbi të gjitha, është puna
në teren duke hulumtuar, intervisutar dhe monitoruar një pjesë të mediave online gjatë raportimit të
tyre në kohë të fushatës zgjedhore. Ky punim diplome synon të hulumtoj pyetjet e mësipërme
nëpërmjet qasjes së përzier kualitative, intervistave dhe monitorimit të mediave online. Sipas
autorit Denscombe (2007), përparësia e kësaj metode mbështetet në faktin se të dhënat e përfituara
nga hulumtimi mund të plotësohen në vazhdimësi. Më tej, i njëjti autor thekson se metoda
kualitative kërkon kuptim më të thellë dhe të brendshëm, duke përfshirë qasjen më shumë me fjalë
se numra dhe që zhvillohet nga të dhënat drejt teorive. Me fjalë të tjera, avantazhi i analizimit
kualitativ të të dhënave konsiston në adoptimin e një qasje kritike dhe interpretuese të të dhënave.
Kurse disavantazhi konsiston në vështirësinë për ti parashikuar rezultatet finale pasi kërkon shumë
kohë dhe që intervistuesi shpesh mund ta ndikoj të intervistuarin.
Me qëllim të finalizimit të këtij punimi, janë realizuar disa intervista me njohës të mediave,
gazetarë dhe lexues të portaleve. Po ashtu, janë analizuar në mënyrë kritike shumë punime,
dokumente, artikuj dhe studime të ndryshme. Pyetësori është dizajnuar kryesisht me pyetje me
fund të hapur, dhe gjatë intervistave janë bërë edhe nënpyetje varësisht nga përgjigjet. Ato nuk
kanë zgjatur më shumë se 30-40 minuta dhe janë realizuar gjatë periudhës Tetor – Nëntor 2017.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZIMI I TË DHËNAVE
5.1 Gjuha e urrejtjes
Gjatë shqyrtimit të rasteve të kufizimit të lirisë së shprehjes mund të identifikohen raste kur një
shprehje e caktuar mund t’u shkaktojë dëm qëllimeve të cilat janë të mbrojtura në mënyrë
legjitime. Ky mekanizëm mundëson që të mos abuzohet liria e shprehjes dhe të mos orientohet
drejtë të kundërtës së plotë të kësaj lirie, siç është gjuha e urrejtjes e cila është abuzimi më serioz i
mundësisë së shprehjes. Gjuha e urrejtjes hap probleme të pakëndshme dhe komplekse për
shoqëritë bashkëkohore, të cilat i janë përkushtuar respektit dhe kultivimit të pluralizmit kulturor
dhe tolerancës.
Ueb-faqet me urrejtje, zakonisht, i kushtohen promovimit ose nxitjes së urrejtjes ndaj një grupi ose
grupeve të caktuara. Urrejtja mobilizohet që të ndërtohet komunitet, që të përhapet një ideologji e
caktuar, që të rekrutohen anëtarë të rinj ose të promovohen vepra të urrejtjes.
Bloget me urrejtje, poashtu, janë metodë e shpeshtë për përhapjen e urrejtjes dhe jotolerancës ndaj
grupeve ose individëve të caktuar. Bloget u ofrojnë mundësi urrejtësve që nëpërmjet moderimit
selektiv të komenteve anonime të krijojnë komunitet që shpërndan vetëm komente negative dhe
stereotipe ndaj një grupi të caktuar.
5.2 Konteksti mediatik
Kosova gëzon një mjedis pluralist dhe të gjallë mediatik i cili
është zhvilluar hovshëm pas përfundimit të luftës. Burimet
kryesore të informacionit janë televizioni së bashku me mediat
online dhe ato sociale. Mediat online dhe ato sociale, duke përfituar nga depërtimi i lartë i
internetit në Kosovë, janë një burim i rëndësishëm i informacionit, sidomos për të rinjtë, që kapë
përqindje të madhe të popullsisë (BE, 2017). “Media do të thotë të gjitha televizionet dhe
radiostacionet që transmetojnë në territorin e Kosovës dhe të cilët janë të licencuara nga Komisioni
i Pavarur i Mediave, duke përfshirë edhe mediat e shkruara” (Ligji për ZL në RKS, 2008).
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Figura 1. Mbulimi sipas llojit të medias
(Instituti Shqiptar i Medias, 2014)
Zhanri i artikullit dhe kronikave që mediat kanë përdorur për raportimin e grupeve të
margjinalizuar është një tjetër tregues i rëndësishëm, pasi ai është një tregues i qëllimit të
raportimit dhe gjithashtu ndikon në llojin e informacionit që i përçohet publikut. Siç shihet nga
grafiku, shumica dërrmuese e lajmeve janë në formën e lajmit, madje lajmit të shkurtër, 89% të
artikujve dhe kronikave.

Figura 2. Ndarja sipas zhanrit
(Instituti Shqiptar i Medias, 2014)
Legjislacioni siguron një kuadër të shëndoshë për lirinë e medias. Kushtetuta e Kosovës e garanton
“lirinë dhe pluralizmin e mediave” dhe e ndalon censurën. Fyerja dhe shpifja nuk janë vepra
penale dhe kuadri ligjor i përfshinë ligjet për mbrojtjen e burimeve të gazetarëvedhe dhënien e
qasjes në informata publike (Ligji Civil kundër Shpifjes dhe Fyerjeve, 2012). Gazetari në mediat
online, ka një rol të pazëvëndësueshëm, pasi ai shërben si një profesionist që analizon në mënyrë
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kritike informacionin duke mos mbetur thjesht në rolin e përdoruesit të teknologjisë. Ai
seleksionon, relativizon, kritikon, analizon pa u bërë në asnjë rast thjesht një aktor që bën vetëm
paraqitjen e të dhënave bruto (Fuga, 2013). Treguesit janë se mediat në rrjet nuk po i jep rëndësi
këtij tipi gazetari profesionist që do të rriste cilësinë e informimit.
Gazetarët e mediave online, përbëjnë tashmë një komunitet të konsiderueshëm njerëzish që
angazhohen me lajmin në hapësirën e internetit. Pjesë e redaksive të mediave online bëhen shpesh
të sapo diplomuarit ose studentë që vazhdojnë studimet në fushat e komunikimit medias dhe
gazetarisë. Shpesh kjo kategori reporterësh të rinj ka më pak pretendime në aspektin financiar,
duke patur si prioritet gjetjen e një pune në fushën e medias dhe gazetarisë.
E ardhmja e mediave padyshim që do të jetë ajo e mediave online. Trendi i ri i mediave
globalizimi dhe afërsia e tyre çdo ditë e më shumë me mediat online është indikator i qartë se
mediat po digjitalizohen dhe po inkuadrohen në rrjetin e mediave online. Janë një sërë të gjeturash
që kanë dal nga hulumtimi dhe intervistat me personazhe të mediave online në Kosovë, prej të
cilave në mënyrë telegrafike janë të renditura si vijon:
1. Ka një qasje të pakufizuar të lexuesve në informacion duke pasur qasje 24 orë në mediat
online ku lajmet mund të lexohen nga ana e lexuesit gjatë zhvillimit të një ngjarje apo
menjëherë pas përfundimit të saj (kjo në mediat tradicionale ndodhë 24 orë më vonë).
2. Mediat online japin mundësinë e feedbackut menjëherë kur ai lajm postohet me komente.
Ky është momenti i parë kur fillon gjuha e urrejtjes dhe fyerjes pasi nuk kontrollohet fare
nga ana e redaksive të portaleve. Veçmas gjatë monitorimit të disa portaleve në kohë
zgjedhjesh, kjo ishte shumë e theksuar dhe dominante. Ka një nuancë të vogël të vetë
mediave online të cilat në titujt e artikujve vendosin shprehje të caktuara që i nxisin
lexuesit të reagojnë në mënyra nga më të ndryshmet;
3. Përparësia tjetër e shfrytëzimit dhe keq-shfrytëzimit të këtyre mediave online është
mundësia që vet ta krijosh një media online si llogaria në Youtube, një Fan Page në
Facebook ose blogjet e ndryshme (gjë që nuk ka qenë mundësia në mediat tradicionale ato
kanë qenë dhënësi dhe ne vetëm kemi marrë informata).
4. Qasja kur të duash në informata në cilindo vend të botës dhe në cilëndo kohë u ka dhënë
mundësi të artë lexuesve të cilët nuk jetojnë në Kosovë por nga jashtë saj të përfshihen në
debate të ashpëra dhe të nxisin shpesh gjuhë të urrejtjes në Kosovë. Liria e tyre që ua krijon
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distance dhe rrethi shoqëror ku jetojnë, shpesh herë është keqpërdorur për të akuzuar dhe
promovuar gjuhë të urrejtjes kryesisht ndaj figurave publike;
Një e gjetur tjetër interesante e këtij punimi është se numri i madh i portaleve të cilët pothuajse
themelohen çdo ditë, publikimi i shumë artikujve pa i verifikuar që shpesh herë shoqërohet me të
pavërteta ka bërë që edhe lexuesit të mos shfaqin shumë besim dhe besnikëri ndaj tyre. “Kur ato
raportojnë të pavërteta.. pse të mos i akuzojmë edhe ne” thotë një lexues, i cili ka dashur të mbetet
anonim. Pra, lexuesi i artikullit kërkon besim në informacionin e portalit, pasi në të kundërtën ai
mund të shfaq sjellje tjetër ndaj asaj që lexon dhe kur komenton.
5.3 Gjuha e urrejtjes në Kosovë: Të gjeturat në tri portale online
Pozicioni autonom dhe i fuqishëm i mediave, si kanal i vetëm dhe absolut për komunikim
shoqëror, mediat i vendosin si temë prioritare kur bëhet fjalë për gjuhën e urrejtjes. Mediat nuk
mund t’i kualifikojmë si kreatorë të gjuhës së urrejtjes, por ato janë instrument, kanal dhe mjet për
përhapjen e së njëjtës. Nga të gjeturat, rezulton se ato nuk prodhojnë gjuhë të urrejtjes, por në të
shumtën e rasteve janë kanale që përdoren nga grupet e tjera të shpërfaqin gjuhë të urrejtjes ndaj
grupeve të treta. Veçmas kjo vërehet gjatë komenteve të lexuesve në artikujt pasi të postohen në
llogaritë e tyre në Facebook ose diku tjetër, dhe aty nuk kontrollohen fare. Një veprim i menqur i
portaleve ka qenë largimi i tërësishëm i komenteve të lexuesve në portalet e tyre. Megjithatë,
portalet përgjithësisht luajnë një rol të tërthortë të nxitjes përmes titujve që vendosin në krye të
lajmeve, që janë bombastik, më të fortë se sa teksti dhe kryesisht lexuesit shpërfaqin gjuhë urrejtje
kryesisht në artikujt ku raportohet për fenë, për grupet e ndryshme etnike dhe për rast të veçantë
siç mund të jetë ndonjë vrasje apo krim ordiner në familje.
Portalet, gjithashtu, mund të krijojnë kontekst, situata dhe klimë të volitshme për përhapjen e
urrejtjes ose estetizimin e të njëjtës. Se si është vendosur sistemi mediatik në një shtet, varet edhe
nga standardet profesionale dhe kushtet e veprimit të medias, por është shumë e rëndësishme edhe
kultura mediatike e cila varet drejtpërdrejtë edhe nga kultura politike.
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Hulumtimi ka gjetur të dhënat si vijon:
•

Të intervistuarit në përgjithësi informohen nga mediat online dhe shumë më pak nga
mediat e shkruara.

•

Në mediat online kryesisht marrin informacionet ditore (aktualitetet), por edhe kronika,
intervista, opinione rreth ngjarjeve të ndryshme, studime,lajmet me përmbajtje kulturore
dhe tematikë historike e filozofike, si dhe artikujt për artet (Selimi, Sabedini, Gashi, Jerliu,
Abdullahu, 2017)

•

Mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe objektivitetit në
pikëpamje të të anketuarve nuk është e kwnaqshme dhe sipas tyre ka nevojë për rritjen e
nivelit të profesionalizmit dhe të etikës gazetareske. Raportimi profesional dhe objektiv
është një kriter që karakterizon vetëm disa media online. Profesionalizmi dhe objektiviteti
janë dy mundësi që mediat online domosdoshmërisht duhet ti përmbushin, edhe pse
mendojn që ato ende janë larg këtij plotësimi dhe këtij kriteri të raportimit (Abdullahu,
2017)

•

Sa i përket lirisë së shprehjes në Kosovë sipas të anketuarve gazetarët dhe mediat nuk e
gëzojnë këtë liri në masë të duhur por të pjesshme, por ka hapësira dhe mundësi të
zhvillimit dhe kultivimit të mendimit të lirë dhe kritik. Ka nga të intervistuarit qe mendojnë
që liria e shprehjes nuk është edhe në gjendje të keqe (Selimi, Sabedini, 2017)

•

Niveli i gjuhës së urrejtjes në mediat online mbetet shqetësues mendojn të anketuarit. Sipas
tyre është një çështje që duhet trajtuar më tepër sepse jep shije dhe pasqyrë shumë të zbehtë
edhe raportimit tejet profesional apo edhe të balancuar që bëjnë mediat tjera profesionale.
Ka nga të intervistuarit qe mendojnë që mediat e Kosovës në përgjithësi kanë kujdes nga
perdorimi i gjuhës së urrejtjes (Gashi, Abdullahu, 2017)

•

Kuadri ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe evitimin e
gjuhës së urrejtjes sipas të anketuarve deri diku janë në rregull dhe ka një infrastrukturë
juridike shumë të përparuar me ligje të përshtatura nga vende ku liria e shprehjes është në
nivele të larta, por duhet të punohet më shumë në zbatimin e tyre dhe sensibilizimin e
gjendjes nëpërmjet ligjit (Gashi, Jerliu, 2017)

• Sa i përket sponsorizimit të gjuhës së urrejtjes në shumicën e rasteve të anketuarit
mendojnë që të dyjat nga pak janë ndihmuese të paraqitjes së gjuhës së urrejtjes, por më
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shum faji i takon partive politike të cilat mbrojnë grupet e përfshira kriminale dhe idet e
tyre negative dhe të dëmshme.
•

Si e gjetur tjetër është se përgjithësisht gjatë fushatës zgjedhore, mediat janë më
kujdesshme dhe të balancuar në mënyrën e raportimit pasi kjo lidhet kryesisht edhe me
dënimet që shqipton PZAP (Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa) dhe reklamat
politike me pagesë që bëjnë partitë politike dhe kanidatët;

•

Që të sigurohet liri e plotë e shprehjes duke kufizuar gjuhën e urrejtjes kjo më së miri
arrihet përmes ngritjes maksimale të zbatueshmërisë së ligjeve që përcaktojnë kufinjtë mes
lirisë së shprehjes dhe artikulimeve gjuhësore me përmbajtje urrejtje apo që nxisin urrejtje.
Një rol të rëndësishëm dhe kontributdhënës duhet të japin edhe shoqëria civile dhe vet
mediat.

•

Ata sugjerojnë që lufta me gjuhën e urrejtjes duhet të bazohet në një qasje me tre nivele:
zhvillimi i politikave pozitive; mbrojtja përmes ligjeve/procedurave administrative dhe
civile dhe parashikimi i sanksioneve penale. Secila nga këto është hallkë e
pazëvendësueshme në përpjekjet e shoqërisë për luftimin e gjuhës së urrejtjes dhe
mbrojtjen e pluralizmit dhe diversitetit. Roli pozitiv i shtetit, në krijimin e mjedisit
mbështetës për pluralizmin dhe diversitetin, është po aq i nevojshëm sa edhe qasja
sanksionuese ose ndëshkuese i tij.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
6.1 Konkluzione
Shpejtësia dhe ritmi i zhvillimit të mediave online në Kosovë ka qenë i lidhur ngushtësisht me
ritmet dhe shpejtësinë e zhvillimit të teknologjisë së internetit, si dhe me evoluimin e kontekstit
ekonomik dhe social-kulturor të vendit.
Panorama e mediave online në Kosovë, ndonëse paraqet një listë mjaft të gjatë portalesh
informative, ueb faqeve të mediave tradicionale dhe blogje të ndryshëm, nuk shfaq një zhvillim
cilësor dhe të bazuar në modele të qëndrueshme. Mediat kosovare online vazhdojnë përpjekjen për
mbijetesë duke vuajtur në përgjithësi nga shumica e simptoomave të mediave tradicionale.
Mungesa e një modeli menaxhimi të qëndrueshëm, si dhe ndjekia e zhvillimeve teknologjike
inovative pa patur si busull orientimi disa parime të rëndësishme profesionale ka sjellë për
rrjedhojë një zhvillim kaotik në mediat online.
Nga ana tjetër hulumtimi i kryer për këtë studim në disa prej portaleve kryesore online në vend
tregon se ato po bëhen gjithnjë e më shumë të varura nga rrjetet sociale të cilat po kthehen në
burimin kryesor të audiencës.
Hulumtimi na tregon gjithashtu se komuniteti i gazetarevë të angazhuar në mediat online vuan nga
disa pasoja që kanë të bëjnë me mungesën e konsolidimit. Opinionet e gazetarëve dhe drejtuesve të
mediave online tregojnë se qasja ndaj burimit të informacionit është më i vështirë në raport me
gazetarët e mediave tradicionale. Kjo lidhet kryesisht me elementin e besimit dhe perceptimin që
burimet e lajmit kanë për portalet e lajmeve online në përgjjthësi. Problem mbetet trajtimi financiar
i gazetarëve në këto media dhe siguria e vendit të punës. Përmirësimi i kuadrit ligjor specifik për
mediat në rrjet dhe organizimi i individëve të përfshirë në këtë sector të medias në organizata për
të mbrojtur të drejtat e tyre, mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes.
Si e gjetur tjetër është se përgjithësisht gjatë fushatës zgjedhore, mediat janë më kujdesshme dhe të
balancuar në mënyrën e raportimit pasi kjo lidhet kryesisht edhe me dënimet që shqipton PZAP
(Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa) dhe reklamat politike me pagesë që bëjnë partitë
politike dhe kanidatët.
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Gjuha e urrejtjes shkakton dëm të madh edhe atë si tek individët konkret, të cilëve u adresohet
shprehja, ashtu edhe në përgjithësi në shoqëri. Ajo e cenon idealin e barazisë ose trajtimin e
barabartë të mosdiskriminimit, e që janë të një rëndësie fundamentale për çdo shoqëri demokratike.
Gjuha e urrejtjes ka ndikim të dëmshëm mbi rendin, qetësinë dhe cilësinë shoqërore të jetës në
shoqëri – kjo gjuhë ka kapacitet që seriozisht ta dëmtojnë strukturën sociale dhe t’i ndajë
komunitetet. Dhe, përfundimisht gjuha e urrejtjes potencialisht çon drejt krimit nga urrejtja dhe
gjithashtu mund të çojë edhe në drejtim të gjenocidit.
Duke e pasur parasysh dëmin të cilin e shkakton gjuha e urrejtjes, është e qartë se pse rregullimi i
saj është pranuar në mënyrë universale, në kuptimin e ndëshkimit të saj në shkallë të ndryshme.
Liria e shprehjes dhe barazia kanë kontribut komplementar dhe thelbësor në sigurimin dhe
mbrojtjen e dinjitetit të njeriut. Kufizimi i lirisë së shprehjes, me ndalimin e gjuhës së urrejtjes,
mundësojnë hapësirë më të madhe sociale për lirinë e shprehjes të të gjitha grupeve në shoqëri,
përkatësisht mundëson debat dinamik me aspekte të ndryshme me interes publik, i cili theksin e vë
mbi perspektivat dhe këndvështrimet e ndryshme. Dhe e kundërta, kur gjuha raciste, homofobike
ose ksenofobike është e lirë, gjuha e disa grupeve në shoqëri është e asfiksuar. E drejtë e secilit
është të dëgjohet, të flas dhe të merr pjesë në jetën politike, artistike dhe jetën shoqërore e cila
është pjesë përbërëse e realizimit dhe gëzimit të barazisë. Kur njerëzve u mohohet pjesëmarrja
publike dhe të shprehurit, çështjet e tyre, përvojat dhe kujdesi bëhen të padukshme dhe ata bëhen
më vulnerabil ndaj jotolerancës, paragjykimit dhe margjinalizimit .
Mekanizmat rregullues, pra Komisioni i Pavarur për Media dhe Këshilli i Mediave të Shkruara të
Kosovës, funksionojë me efektshmëri dhe panjëanshmëri. Prodhimi i tyre kundrohet me kujdes
dhe seriozitet nga të gjitha institucionet. Gazetarët, kur u sigurohet liria, u treguan të zellshëm t’i
raportonin rezultatet pozitive kur përfshihen këta mekanizma.
Standardet e rregullimit të lejueshëm kushtetues të gjuhës së urrejtjes duhet të përshtaten me
parimet fundamentale të cilat i tejkalojnë kufijtë gjeografik, kulturor dhe historik dhe në të njëjtën
kohë të mbeten mjaftueshëm të hapur për përshtatje në rrethana konkrete të shoqërisë.
Këto parime fikse janë: transparenca ndaj pluralizmit dhe respektimit të nivelit më elementar të
autonomisë, barazia, dinjiteti dhe reciprociteti. Nga ana tjetër, variablët e përfshijnë: historinë
konkrete dhe natyrën e diskriminimit, statusin e grupit minoritar ose mazhoritar dhe fuqinë ose
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pafuqinë relative të atyre që e manifestojnë gjuhën e urrejtjes dhe target grupet e tyre në një
shoqëri konkrete.
Lufta me gjuhën e urrejtjes duhet të bazohet në një qasje me tre nivele: zhvillimi i politikave
pozitive; mbrojtja përmes ligjeve/procedurave administrative dhe civile dhe parashikimi i
sanksioneve penale. Secila nga këto është hallkë e pazëvendësueshme në përpjekjet e shoqërisë për
luftimin e gjuhës së urrejtjes dhe mbrojtjen e pluralizmit dhe diversitetit.
6.2 Rekomandime
Portalet mund të zgjedhin që të redaktojnë ose të fshijnë komentet e lexuesve para se të publikohen
ose pas publikimit të tyre.
Redaktimi para publikimit: Portalet duhet të monitorojë faqen e vet në internet dhe duhet të
përpiqet të parandalojë publikimin e përmbajtjeve që nxisin, në çfarëdo mënyre, gjuhë denigruese,
gjuhë të urrejtjes apo veprime kriminale.
Redaktimi pas publikimit: Portalet që publikojnë komente të lexuesve të paredaktuara duhet të
ofrojnë mundësinë e kërkesës për heqjen ose redaktimin ekomenteve që përmbajnë gjuhë të
urrejtjes, gjuhë denigruese, apo veprime kriminale.
Portalet nuk duhet të publikojë në faqen e internetit shkrime apo komente që nxisin ose shkaktojnë
diskriminim të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në bazë të gjinisë, moshës, gjendjes martesore,
gjuhës, aftësive të kufizuara fizike apomendore, orientimit seksual, përkatësisë kombëtare,
mendimit apo bindjes politike,religjionit apo besimit, përkatësisë etnike apo sociale, racës, pronës,
lindjes ose tëstatuseve të tjera.
Duhet të bëhet një dallim i qartë ndërmjet faqeve të internetit të mediave tëshkruara dhe forumeve
të rezervuara për tekstet e lexueseve (opinione, komente, reagime publike dhe editoriale).
Para publikimit, përmbajtja e lajmit procedohet nga redaktori apo ekipiredaktorial, sipas rregullave
standarde të verifikimit të burimeve. Redaksia është përgjegjëse për atë që publikohet.
Rekomandohet regjistrimi i lexuesve me identitet për komente.
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8. SHTOJCË
Anketa enkas për këtë punim me akter të ndryshëm
-

Intervista 1

I intervistuar: FERID SELIMI (Profesor në UBT dhe dekan në drejtimin Media dhe
Komunikim)
1) Nga cilat media informoheni, të shkruar apo online?
Përgjigja: Informohem nga të gjitha mediat, por më shumë nga mediat elektronike (TV) dhe nga
portalet.
2) Çfarë lloj informacioni më shumë merrni nga këto mediume?
Përgjigja: Informacionet ditore.
3) Si e shihni mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe
objektivitetit?
Përgjigja: Mediat online nuk e kanë profesionalizmin e duhur në raportime. Televizionet janë në
nivel. Gazetat ende ruajnë tradicionalitetin e tyre.
4) Si e shihni nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë?
Përgjigja: Parë në përgjithësi nuk është edhe aq keq. Mediat e kanë lirinë e tyre për shprehjen e
mendimit, mbase edhe më shumë sesa do të duhej ta kishin. Sepse, ka shumë raste kur raportojnë
ose shkruajnë për fenomene e ngjarje që nuk I hulumtojnë sa duhet dhe pastaj nuk dalin objektive.
Nuk verifikohen të dhënat, prandaj edhe vërtetësia e tyre del të jetë jo e verifikueshme.
5) Si e shihni nivelin e gjuhës së urrejtjes në mediat online?
Përgjigja: Gjuha e urrejtjes është një çështje që do të duhej trajtuar më tepër. Portalet nuk e çajnë
kokën për këtë fenomen që është në rritje e sipër. Mbase ligji do të duhej të ishte pak sa më
rigoroz, e të ndalet hovi i gjuhës së urrejtjes.
6) Si e shihni kuadrin ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe
evitimin e gjuhës së urrejtjes?
Përgjigja: Unë kujtoj që me kohë do të punohet edhe më tepër në përpunimin e ligjit dhe
sensibilizimin e gjendjes nëpërmjet ligjit.
7) Cili do të duhej të ishte roli i medias online (portaleve) gjatë fushatës zgjedhore?
Përgjigja: Të informojnë sa më korrekt dhe të jenë sa më objektive në raportimet e tyre.
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8) Në zgjedhjet e fundit, çfarë do të kishit ndryshuar në mënyrën e raportimit të portaleve?
Përgjigja: Do të kisha ndryshuar qasjen e tyre të raportimit. Sepse qasja nuk ishte në nivelin e
duhur. Gazetaria do neutralitet në raportime.
9)A kanë partitë politike dhe kandidatët qasje të drejtë dhe të barabartë në media gjatë
periudhës jozgjedhore dhe gjatë fushatave zgjedhore?
Përgjigja: Nuk kam bërë ndonjë hulumtim për këtë çështje prandaj nuk di çfarë të them.
10) Kush është sponsorizues i gjuhës së urrejtjes: vetë partitë politike apo mediat dhe pse?
Përgjigja: Këtu mund vetëm të hamendësoj, spese here janë partite ato që mbjellin gjuhën e
urrejtjes e here mediat (portalet). Duan që të jenë në qendër të vëmendjes dhe të tërheqin
vëmendjen e publikut.
11) Si do të mund të rregullohej kjo në mënyrë që të sigurohej liri e plotë e shprehjes duke
kufizuar gjuhën e urrejtjes?
Përgjigja: Vetëm nëpërmjet ligjit dhe kodit etik të raportimit.
-

Intervista 2

I intervistuar: MUSA SABEDINI (Profesor në UBT si dhe themelues i portalit Rajonipress)
1) Nga cilat media informoheni, të shkruar apo online?
Përgjigja: Personalisht informohem nga mediat online dhe shumë më pak nga mediet e shkruara.
2) Çfarë lloj informacioni më shumë merrni nga këto mediume?
Përgjigja: Marrë të gjitha informacionet ditore duke përfshirë lajme, raporte, kronika, intervista,
studime etj.
3) Si e shihni mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe
objektivitetit?
Përgjigja: Mediet Online ende janë në krijimin e një stili më të avancuar të raportimit.
Profesionalizmi dhe objektiviteti janë dy mundësi që mediet online domosdoshmërisht duhet ti
përmbushin, edhe pse mendoj që ato ende janë larg këtij plotësimi dhe këtij kriteri të raportimit.
4) Si e shihni nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë?
Përgjigja: Liria e shprehjes në Kosovë është mesatarisht e pranishme.
5) Si e shihni nivelin e gjuhës së urrejtjes në mediat online?
Përgjigja: Gjuha e urrejtjes në mediat online është elementi më destruktiv në mediat tona. Gjuha e
urrejtjes nuk duhet të zënë vend në asnjë medium e aq më pak në mediet online. Fatkeqësisht gjuha
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e urrejtjes dominon në mediet online e cila i jep shije dhe pasqyrë shumë të zbehtë edhe raportimit
tejet profesional apo edhe të balancuar që bëjnë mediat tjera profesionale.
6) Si e shihni kuadrin ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe
evitimin e gjuhës së urrejtjes?
Përgjigja: Kuadri ligjor është i mangët kudo kur bëhet fjalë për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e
mekanizmave që duhet të sigurohen për secilin person kur atakohet qoftë nga liria e tepërt e
shprehjes, qoftë nga mungesa e lirisë së shprehjes.
7) Cili do të duhej të ishte roli i medias online (portaleve) gjatë fushatës zgjedhore?
Përgjigja: Çdo portal ose media online prioritet dhe primare gjatë prezantimit ose përcjelljes së
fushatës zgjedhore e ka objektivitetin dhe paanshmërinë. Është shumë e rëndësishme që portalet të
raportojnë në mënyrë të balancuar pa bërë komente dhe pa bërë paragjykime për kandidatët apo
për ndonjë parti politike.
8) Në zgjedhjet e fundit, çfarë do të kishit ndryshuar në mënyrën e raportimit të portaleve?
Përgjigja: Portalet akoma nuk përcillen nga asnjë mekanizëm në dhënien e informacioneve apo
edhe raportimit të fushatave zgjedhore. Në të ardhmen edhe portalet profesionale duhet të
mbikëqyrën nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës sepse ende portalet nuk mbikëqyrën
për punën dhe financat që marrin gjatë fushatave zgjedhore.
9)A kanë partitë politike dhe kandidatët qasje të drejtë dhe të barabartë në media gjatë
periudhës jozgjedhore dhe gjatë fushatave zgjedhore?
Përgjigja: Nuk e besoj se kanë qasje të gjithë njësojë. E keqja është se mediat bëjnë preferencat e
tyre duke avancuar ndonjërin nga kandidatët ose ndonjë subjekt politik. Ky avancim është i
dëmshëm sepse e humb balancin edhe të raportimit edhe të korrektësisë.
10) Kush është sponsorizues i gjuhës së urrejtjes: vetë partitë politike apo mediat dhe pse?
Përgjigja: Pothuajse dyjat nga pak janë ndihmues të paraqitjes së gjuhës së urrejtjes. Megjithatë
partitë politike janë më të pritura për ta avancuar këtë kurs të urrejtjes me faktin e ato mbrojnë
grupet e përfshira kriminale dhe janë kujdestar të mbrojtjes së ideve negative apo dukurive të
dëmshme.
11) Si do të mund të rregullohej kjo në mënyrë që të sigurohej liri e plotë e shprehjes duke
kufizuar gjuhën e urrejtjes?
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Përgjigja: Liria e shprehjes ose edhe kufizimi i saj është i dënueshëm dhe i cenueshëm edhe
ndërkombëtarisht. Së pari duhet të vetëdijësohen qytetarët, lexuesit, bartësit e institucioneve,
mekanizmat rregullues dhe ligjor, organet mbikëqyrëse të mediave.
Preferohet që në shkollat e mesme të instalohet lënda” “Etika dhe mediat” e cila i mëson ata se si
nuk duhet të shkelin parimet themelore të të drejtave të njeriut, ku hynë edhe liria e plotë e
shprehjes dhe kufizimi i saj, duke mësuar këtu shumëçka edhe rreth gjuhës së urrejtjes.
-

Intervista 3

I intervistuar:ASTRIT GASHI (gazetar,opinionist)
1) Nga cilat media informoheni, të shkruar apo online?
Përgjigja: Nga mediat online eksluzivisht.
2) Çfarë lloj informacioni më shumë merrni nga këto mediume?
Përgjigja: Lajmet e ditës, politik dhe opinione.
3) Si e shihni mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe
objektivitetit?
Përgjigja: Mediat në Kosovë kanë nevojë për rritjën enivelit të profesionalizmit dhe të etikës
gazetareske. Redaktorët dhe gazetarët e rinjë duhet të jene me vigjilent në ndarjën e opinioneve
nga faktet dhe mos ngatërrimin e tyre. Gjithashtu mediat vuajnë nga një sistem shkollor i cili shet
diploma por jo dije andaj edhe niveli i edukimit të gazetarëve fillestar është shumë i ulët. Mediat
duhet të ndajnë me shumë kohë dhe fonde për të kompenzuar këtë me trajnime të brendshme për të
rritur serioziteteti dhe profesionalizimin e tyre.
4) Si e shihni nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë?
Përgjigja: Gazetaria nuk është profesion i lehtë askund në botë, e patjetër se është me i veshtirë në
Kosovë sesa në vendet me nivel të zhvilluar të lirisë, demokracisë dhe zhvillim ekonomik të lartë.
Por në Kosovë edhe përkundër kësaj ka mundësi të zhvillimit dhe kultivimit të mendimit të lirë
dhe kritik të pavaur nga qeveria dhe oligarkia. Për këtë duhet më shumë sakrificë dhe vullnet, por
ka hapsirë.
5) Si e shihni nivelin e gjuhës së urrejtjes në mediat online?
Përgjigja: Mediat e Kosovës në përgjithësi kanë kujdes nga perdorimi i gjuhës së urrejtjës. Shpifje
dhe sulme të pabazuara krejtesisht në fakt ka më shumë- ndërsa gjuhë të urrejtjes më pak.
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6) Si e shihni kuadrin ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe
evitimin e gjuhës së urrejtjes?
Përgjigja: Ligjet janë në rregull, por liria e shprehjes është gjithmonë më shumë e varur nga
vetëdija qytetare dhe niveli i zhvillimit, fatkeqësisht këto të dyja nuk janë në favor të lirive siçi
shohim në vedet e zhvilluara të Evropës e më tej, dhe nuk do të jenë edhe për shumë vite në mos
edhe dekada.
7) Cili do të duhej të ishte roli i medias online (portaleve) gjatë fushatës zgjedhore?
Përgjigja: Raportimi i saktëi fakteve si dhe orientimi i sinqertëi qytetareve drejt platformave me të
drejta që kanë para tyre.
8) Në zgjedhjet e fundit, çfarë do të kishit ndryshuar në mënyrën e raportimit të portaleve?
Përgjigja: Më shumë analiza të kontrollit të fakteve ‘fact chek’ të premtimeve e deklaratave gjatë
fushatës në mënyrë që qytetari të ketë më të lehtë të ndajë premtimin e realizueshëm nga ai
mashtrues,dhe natyrisht me pak shpifje.
9)A kanë partitë politike dhe kandidatët qasje të drejtë dhe të barabartë në media gjatë
periudhës jozgjedhore dhe gjatë fushatave zgjedhore?
Përgjigja: Pak a shumë po, por kjo qështje është vështirë të matet në dinamiken e sotme të lajmit.
Dikush arrinë të bëjë lajm, e dikush tjetër jo, prandaj hapsira e rezervuar nuk vlenë në dinamiken e
sotme.
10) Kush është sponsorizues i gjuhës së urrejtjes: vetë partitë politike apo mediat dhe pse?
Përgjigja: Partitë politike dhe orientimi i mediave pranë një partie apo kandidati qoftë për arsye të
përfitimit nga ta ose për shkak të bindjeve të tyre. Në këtë pikë ajo që e ceka më lartëështë me
rëndësi mos ngatërrimi në një vend i faktit me opinion. Pra ndarja dhe nënvizimi i opinionit.
11) Si do të mund të rregullohej kjo në mënyrë që të sigurohej liri e plotë e shprehjes duke
kufizuar gjuhën e urrejtjes?
Përgjigja: Ajo më së miri është të vetrregullohet. Madje për fat të mirë ne shohim më pak gjuhë të
urrejtjës në mediat kryesore nga viti në vit. Natyrisht gjithmonë si korrektues aty janë edhe
gjykatat, por nuk mjaftojnë dhe nuk janë efikase.
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Intervista 4

I intervistuar: DURIM ABDULLAHU (gazetar në KTV (Kohavision), autor dhe moderator i
emisioneve COSMO dhe CODEX)
1) Nga cilat media informoheni, të shkruar apo online?
Përgjigja: Kryesisht nga mediat online, aq më tepër që media e shkruar e ka humbur rolin
informues.
2) Çfarë lloj informacioni më shumë merrni nga këto mediume?
Përgjigja: Në mediat online lexoj kryesisht lajme të politikës dhe aktualitetit, pastaj lajmet me
përmbajtje kulturore dhe tematikë historike e filozofike, si dhe artikujt për artet.
3) Si e shihni mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe
objektivitetit?
Përgjigja: Raportimi profesional dhe objektiv është një kriter që karakterizon vetëm disa media
online.Mënyra e raportimit dhe niveli i objektivitetit të mediave online varet nga rreshtimi politik
apo afërsia e pronarëve të mediave me politikën dhe biznesin. Por përveq kësaj, një pjesë e
raportimeve joprofesionale dhe joobjektive vjen nga përgatitja e varfër dhe gjysmake e një pjese të
madhe të gazetarëve.
4) Si e shihni nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë?
Përgjigja: Liria e shprehjes së gazetarëve në Kosovë nuk është gjitha e censuruar ose e ngulfatur
nga jashtë, sikur nga politika ose grupet e ndryshme shoqërore, sa është e vetë censuruar
përkatësisht e kontrolluar nga brenda, prej redaksive të mediave, të cilat përgjithësisht mbajnë
qëndrime të mirë përcaktuar andaj secilit krah politik. Megjithatë, përgjithësisht, gazetarët mund të
hulumtojnë dhe të shkruajnë lirshëm, për aq sa ata kanë guxim dhe kurajo të trajtojnë çfarë do
teme, përtej përceptimit ose pritjes në publik.
5) Si e shihni nivelin e gjuhës së urrejtjes në mediat online?
Përgjigja: Në Kosovë veprojnë një numër i madh mediash online që nuk janë më të ndjekurat por
që megjithatë janë të shumta në numër dhe të cilat shpeshherë transmetojnë në mënyrë bruto
statuset e politikanëve apo të njerëzve të rëndomtë nga rrjetet sociale drejtpërdrejt në platformat e
tyre mediale. Kjo bën që të barten edhe kualifikimet raciste, seksiste dhe artikulime mendimesh të
mbushura me urretje e fashizma kulturorë.
27

6) Si e shihni kuadrin ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe
evitimin e gjuhës së urrejtjes?
Përgjigja: Raportet vjetore të Agjencionit të Gazetarëve të Kosovës tregojnë që në Kosovë ka një
infrastrukturë juridike shumë të përparuar me ligje të përshtatura nga vende ku liria e shprehjes
është në nivele të larta, por që këto ligje nuk zbatohen, nuk njihen apo nuk shfrytëzohen. Ndërkohë
që nuk ka një vijë të mirë përcaktuar të kufizimit të kriteruar të kësaj lirie për të shmangur gjuhën e
urrejtjes, fyerjen dhe shpifjen.
7) Cili do të duhej të ishte roli i medias online (portaleve) gjatë fushatës zgjedhore?
Përgjigja: Mediat online nuk duhet të kenë ndonjë rol të veçantë që shkon përtej rolit të tyre të
përditshëm si media gjatë fushatave zgjedhore. Fushatat zgjedhore duhet raportuar nga portalet
sikurse edhe lajmet e aktualiteteve të tjera, me të vetmin përjashtim që duhet t’u ndajnë hapësirë të
barabartë mediale subjekteve politike, në përputhje me fuqinë politike dhe dendurinë e aktiviteteve
elektorale.
8) Në zgjedhjet e fundit, çfarë do të kishit ndryshuar në mënyrën e raportimit të portaleve?
Përgjigja: Fillimisht do të duhej të pamundësohej krijimi i portaleve të paregjistruara dhe anonime
të cilat nuk informojnë por militojnë dhe propagandojnë për subjekte të caktuara politike. Pastaj do
të duhej që spotet politike të sponsorizuara nga partitë politike të ishin vendosur në hapësira ku
lexuesi mund të vendos vetë nëse dëshiron t’i shoh apo jo dhe jo të jenë të pashmangshme. Po
ashtu portalet do të duhej të ishin më të kujdesshme gjatë verfikimit dhe raportimit të lajmeve që
vijnë nga vetë qytetarët nëpër redaksitë e portaleve përmes internetit në formën e fotografive dhe
videove në atë mënyrë që të shmangen lajmet e rreme.
9)A kanë partitë politike dhe kandidatët qasje të drejtë dhe të barabartë në media gjatë
periudhës jozgjedhore dhe gjatë fushatave zgjedhore?
Përgjigja: Falë monitorimit të Komisionit të Pavarur të Mediave, i cili ndonëse nuk është
gjithmonë i vërejtshëm megjithatë u rri mediave si një shpatë Damokleu mbi kokë, mediat
përgjithësisht ndajnë hapësirë pothuajse të barabartë për subjektet politike. Dallimi bëhet jo në
sasinë e hapësirës mediale por në mënyrën e raportimit dhe veçanërisht në vënien e titujve të cilët
shpeshherë nuk korrespodojnë me përmbajtjen e lajmit, pro qëzgjedhen me kujdes sipas një logjike
të mire përcaktuar për të zgjuar kurreshtjen e lexuesit online.
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10) Kush është sponsorizues i gjuhës së urrejtjes: vetë partitë politike apo mediat dhe pse?
Përgjigja: Gjuha e urrejtjes nuk ka një sponsorizues të dukshëm. Ajo vjen më shumë si një mënyrë
normale e të shprehurit që rezulton natyrshëm nga niveli kulturor i politikanëve dhe atyre që
përcaktojnë se çfarë do të raportojnë mediat. Gjithsesi mes partive politike dhe mediave, barra e
stopimit të gjuhës së urrejtjes nga diskursi public i takon mediave të cilat jo vetëm që mund të
refuzojnë transmetimin e gjuhës urrejtës por edhe mund ta bëjnë atë të papranueshme perms
kritikimit të saj.
11) Si do të mund të rregullohej kjo në mënyrë që të sigurohej liri e plotë e shprehjes duke
kufizuar gjuhën e urrejtjes?
Përgjigja: Përmes ngritjes maksimale të zbatueshmërisë së ligjeve që përcaktojnë kufinjtë mes
lirisë së shprehjes dhe artikulimeve gjuhësore me përmbajtje urrejtje apo që nxisin urrejtje.
-

Intervista 5

E intervistuar:EDONA JERLIU (lexuese e portaleve)
1) Nga cilat media informoheni, të shkruar apo online?
Përgjigja: Zakonisht informohem nga mediat online por sigurisht edhe nga ato të shkruara.
2) Çfarë lloj informacioni më shumë merrni nga këto mediume?
Përgjigja: Informohem zakonisht për shumicën e ngjarjeve që ndodhin në vend dhe më gjerë.
3) Si e shihni mënyrën e raportimit të këtyre mediave në kuptim të profesionalizmit dhe
objektivitetit?
Përgjigja: Mediat kosovare, jo gjithnjë, por pothuajsearrijnë tëbëjnë pasqyrim të mirëfilltë të
rrethanave në Kosovë, ani pse të vërtetën që ata e thonë shpesh herë nuk ka të bëjë me vërtetësinë.
4) Si e shihni nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë?
Përgjigja: Qytetarëtkanë të drejta themelore përtë siguruar informacion, të japin informacion, të
mësojnë në lidhje me proceset e rëndësishme që ndikojnë në jetën e tyre. Liria e fjalës, liria e
shtypit, është liri e njeriut, ndërsa në Kosovë, siç tregon edhe raporti më i ri i “FreedomHouse”,
gazetarët dhe mediat nuk e gëzojnë këtë liri në masë të duhur dhe të kënaqshme.
5) Si e shihni nivelin e gjuhës së urrejtjes në mediat online?
Përgjigja: Gjuha e urrejtjes në median online mbetet shqetësuese. Konsideroj qëpërkatësia gjinore
është arsyeja kryesore e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes në median online, ku grupet e
margjinalizuara i bënë thirrje medias të mos legjitimojë diskriminimin për hirë të klikimeve.
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6) Si e shihni kuadrin ligjor dhe mekanizmat përcjellës në sigurimin e lirisë së shprehjes dhe
evitimin e gjuhës së urrejtjes?
Përgjigja: Skam informata.
7) Cili do të duhej të ishte roli i medias online (portaleve) gjatë fushatës zgjedhore?
Përgjigja: Vetëm informimi i drejtë, objektiv, i saktë.
8) Në zgjedhjet e fundit, çfarë do të kishit ndryshuar në mënyrën e raportimit të portaleve?
Përgjigja: Skam informata.
9)A kanë partitë politike dhe kandidatët qasje të drejtë dhe të barabartë në media gjatë
periudhës jozgjedhore dhe gjatë fushatave zgjedhore?
Përgjigja: Hapësira në media do të duhej të shfrytëzohej në mënyrë të barabartë si nga partitë
politike, ashtu edhe nga kandidatët. Thjesht, ata gëzojnë të drejtën të jenë në qasjen e drejtë të
mediave gjatë periudhave të lartpërmendura.
10) Kush është sponsorizues i gjuhës së urrejtjes: vetë partitë politike apo mediat dhe pse?
Përgjigja: Vetë partitë politike dhe mediat janë ato qësponsorizojnë gjuhën e urrejtjesdhe kjo nxit
diskriminim, nganjëherë edhe dhunë. Prandaj,qeveritë janë ato që duhet të financojnë edukimin për
çështjen e mediave.
11) Si do të mund të rregullohej kjo në mënyrë që të sigurohej liri e plotë e shprehjes duke
kufizuar gjuhën e urrejtjes?
Përgjigja:Qeveritë, mirëpo edhe shoqëria civile dhe mediat duhet të kontribuojnë në mënyrë
efektive për gjuhën e urrejtjes.
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